University for Business and Technology in Kosovo

UBT Knowledge Center
Theses and Dissertations

Student Work

Fall 9-2019

DIZAJNIMI DHE IMPLEMENTIMI I UEB APLIKACIONIT PËR
SHITJEN DHE BLERJEN E LIBRAVE TË PËRDORUR
Kujtim Halipi
University for Business and Technology - UBT

Follow this and additional works at: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd
Part of the Computer Sciences Commons

Recommended Citation
Halipi, Kujtim, "DIZAJNIMI DHE IMPLEMENTIMI I UEB APLIKACIONIT PËR SHITJEN DHE BLERJEN E
LIBRAVE TË PËRDORUR" (2019). Theses and Dissertations. 1466.
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd/1466

This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Work at UBT Knowledge Center. It has been
accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UBT Knowledge Center. For
more information, please contact knowledge.center@ubt-uni.net.

Programi për Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinierise

CLOUD COMPUTING ADOPTION IN PUBLIC SECTOR
Shkalla Bachelor

Krenare Hoxha

Gusht/2019
Prishtinë

Programi për Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinierise

Punim Diplome
Viti Akademik 2014 – 2015

Krenare Hoxha
CLOUD COMPUTING ADOPTION IN PUBLIC SECTOR
Mentori: Prof. Blerton Abazi

Gusht/2019

Ky punim është përpiluar dhe dorëzuar në përmbushjen e kërkesave të
pjesshme për Shkallën Bachelor

Abstrakt

Teknologjia e Cloud Computing është zhvillimi në kuadër të teknologjisë informative që kërkon
një shqyrtim të kujdesshëm. Cloud Computing është projektuar për të qenë një teknologji
efektive për kompanitë e organizatat të ndryshme përmes avantazheve që ajo ofron, siç janë:
fleksibiliteti, shkallëzueshmëria, elasticiteti dhe reduktimi i shpenzimeve. Ajo ofron metodën
“pay as you go” përmes së cilës paguhet vetëm për shërbimin që shfrytëzohet duke mos bërë
shpenzime shtesë. Të dhënat transferohen, përpunohen dhe ruhen në infrastrukturat e
shërbimeve Cloud për të cilat shërbime përgjegjës janë ofruesit Cloud.
Krahas benefiteve të Cloud Computing, organizatat e sektorit publik në fillim kanë pasur
mëdyshje për implementimin e teknologjisë së Cloud Computing për shkak të pasigurisë që
kanë pasur në lidhje me sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave.
Hulumtimet e bëra në këtë punim të diplomës do të ndihmojnë në identifikimin e këtyre
faktorëve që shkaktojnë pasigurinë dhe trajtimin e tyre përmes modeleve dhe framework-ve që
do të ndihmojnë në adoptimin e Cloud Computing.
Kjo temë rezulton me disa rekomandime që organizatat duhet t’i kenë parasysh para se të
kalojnë në Cloud, kurse rastet studimore dhe sondazhet e analizuara do të ndihmojnë në
inkurajimin e organizatave për të ruajtur të dhënat e tyre në Cloud.
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Abstract

Cloud Computing represents the latest development of information technology that requires
careful consideration. Cloud Computing is designed to be an effective technology with
significant benefits for companies and organizations such as: flexibility, scalability, elasticity
and cost savings. It offers the "pay as you go" method for services that do not require additional
payments. Data is transferred, processed and stored in the Cloud Infrastructure that the Cloud
services provide.
Even though it has a lot of benefits, the Cloud Computing service has been viewed with a dose
of doubt from public sector organizations because it did not offer certain security measures in
the beginning.
Research in this topic will help to identify the uncertain security measures and treat them
through various models and frameworks that will help in adopting the Cloud Computing
technology.
The topic results in a number of recommendations for organizations that are considering to
implement the Cloud technology, and studies and analyses will help to encourage organizations
to start storing their data into the Cloud.
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MIRËNJOHJE

Falënderoj fillimisht familjen time për përkrahjen e vazhdueshme gjatë këtyre studimeve, stafin
akademik për përgjegjësinë dhe profesionalizmin e treguar si dhe të gjithë atyre që në një
mënyrë apo tjetër më kanë mbështetur.
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Hyrje
Teknologjia e informacionit gjithnjë është konsideruar si një pikë e dobët në organizimin e një
ndërmarrjeje si në aspektin e kostos poashtu edhe të menaxhmentit. Njëra teknologji e cila ka
evoluar jashtëzakonisht shumë është edhe teknologjia e Cloud Computing.
Cloud Computing në fillim të viteve të 87-ta kur edhe u paraqit, po përhapej me ritme të
ngadalta dhe kishte nevojë për promovim dhe mbështetje nga të tjerët që të arrinte suksesin që
ka sot. Kjo bëri që udhëheqësit e industrive të ndryshme si: Microsoft, IBM, e Google të
promovojnë dhe të pranojnë këtë paradigmë të re. Mirëpo, edhe pse këto industri filluan me
shitjen e produkteve përmes Cloud Computing, ata hasën në disa probleme sidomos në dizajnin
e UI (ndërfaqja e përdoruesëve), ndarjen si dhe koordinimin e detyrave. Për këtë arsye, për
resurset kompjuterike në Cloud ishte e rëndësishme aftësia për zgjerim dhe shkallëzueshmëri,
ku, shkallëzueshmëria në Cloud paraqitet në dy dimensione: në shkallëzueshmëri horizontale që
nënkupton integrimin e disa Cloud për të vepruar si një Cloud e vetme dhe shkallëzueshmëria
vertikale që ka të bëjë me rritjen e numrit të nyjeve në Cloud si dhe me përmirësimin e
bandwith-it (gjerësisë së brezit) ndërmjet këtyre nyjeve.
Cloud Computing kryesisht fokusohet në shpërndarjen e të dhënave dhe resurseve kompjuterike
në një rrjet masiv të përbërë nga nyjet, nyje këto të cilat mund të përfshijnë: përdorues të
fundmë, qendra të të dhënave si dhe ueb shërbime. Këto nyje referohen si Cloud. Shumë shpesh
kjo teknologji krahasohet me resurse natyrore si: gazi, uji, energjia elektrike që tregojnë për
rëndësinë që implementimi i CC do të ketë, veçanërisht për sektorin.
Pra, Cloud Computing si njëra prej teknologjive më moderne ju ofron organizatave më shumë
mundësi se si të ekzekutojnë infrastruktura, të kursejnë kosto dhe të delegojnë detyrimet ndaj
ofruesve të palës së tretë. Ajo nuk paraqet thjesht një përmirësim të infrastrukturave ekzistuese ë
teknologjisë së informacionit por paraqet një ndryshim rrënjësorë në kuptimin se si këto sisteme
janë parashikuar të projektohen [1].
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Për shkak të fleksibilitetit të madh të saj shumë biznese sot po shkojnë drejt cloud-it. Ka shumë
përparësi për të arritur në informacionin bazë të një baze të të dhënave nga distanca, nga çdo
vend dhe nga çdo person i autorizuar. Produktiviteti i biznesit mund të rritet së bashku me
kapacitetin për punësim të largët dhe mund të lehtësojë qasjen në të dhëna edhe gjatë
udhëtimeve.
Teknologjia e Cloud funksionon si një shërbim të cilin ofruesi e ofron tek përdoruesit dhe
përdoruesit pastaj mund të kërkojnë për memorie, aplikacione apo shërbime tjera brenda Cloud.
Ofrimi i shërbimeve në Cloud bëhet përmes metodës “pay-as-you-go”, që do të thotë që
përdoruesi paguan vetëm për shërbimin që ka nevojë varësisht se sa e shfrytëzon atë shërbim
[8].

1.1 Përshkrimi i problemit
Sot, sfidë për shumë kompani mbetet mungesa e njohurive rreth Cloud, në kuptimin se si
funksionon dhe çfarë shërbime ofron. Kjo është edhe arsyeja kryesore pse shumë ndërmarrje
hezitojnë të implementojnë CC.
Prandaj në këtë punim të diplomës do të përshkruhen dhe do të analizohen veçoritë kryesore të
Cloud Computing, që ndikojnë në implementimin nga organizatat përmes proceseve të
vendimeve. Poashtu, organizatat do të kenë një pamje të përgjithshme rreth avantazheve dhe
disavantazheve të Cloud.
Pra kjo temë do të mundësojë të shpjegojë se si bëhet implementimi i teknologjisë së Cloud
Computing në një organizatë. Tema përfshin, hulumtim dhe referim tek intervistat dhe rezultatet
e hulumtuesve tjerë, ku për shkak të mundësive të kufizuara për të bërë hulumtim real, kam
marrë rezultatet e hulumtimit dhe janë analizuar për të ardhur në një konstatim se si mund një
organizatë të kaloj në Cloud.
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1.2 Objektivat
Objektivat kryesore në këtë punim janë:
•

Identifikimi dhe shqyrtimi i faktorëve që ndikojnë në adoptimin e Cloud Computing

•

Të kuptuarit e faktorëve teknologjikë, organizativ dhe të mjedisit

•

Zhvillimi i modeleve konceptuale që ndikojnë në adoptimin e Cloud Computing

•

Analizimi i hulumtimit dhe konkludimi rreth adoptimit të Cloud Computing.

Fokusi kryesorë do të jetë adoptimi i Cloud Computing dhe faktorët që ndikojnë në adoptimin e
Cloud Computing në sektorin publik. Ky hulumtim i përgjigjet pyetjeve:
•

Cilat janë arsyet kryesore për adoptimin e Cloud Computing ?

•

Cilat janë faktorët që duhet konsideruar për adoptimin e Cloud Computing ?

•

Si ndikojnë kompanitë që kanë adoptuar CC për inkurajimin dhe implementimin e kësaj

teknologjie edhe nga të tjerët ?

1.3 Literature Review
Ky kapitull definon në detaje teknologjinë e Cloud Computing, duke filluar prej historisë kur u
shfaq kjo teknologji e deri tek zhvillimi i hovshëm i saj. Në këtë kapitull kemi një pamje të
përgjithshme të Cloud Computing: avantazhet, disavantazhet dhe faktorët që ndikojnë në
adoptimin e Cloud Computing nga organizatat e ndërmarrjet e ndryshme.
Gjithashtu do të përfshihet analizimi i disa publikimeve shkencore në lidhje me adoptimin e
teknologjisë së Cloud Computing, të cilat do të ndihmojnë në identifikimin e avantazheve dhe
disavantazheve të Cloud Computing.
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Publikimi: Historia e Clouds - Krahasimet rreth kësaj paradigme dhe disa mendime mbi
çështjet hulumtuese (ang. A Tale of Clouds: Paradigm Comparisons and Some Thoughts on
Research Issues) nga autorët Lijun Mei, W. K. Chan & T. H. Tse.Asia-Pacific Services
Computing Conference, 9-12 December 2008.
Çështja kryesore që është diskutuar në këtë publikim ishte të kuptuarit saktë se çfarë është
teknologjia Cloud dhe cilat janë problemet me të cilat përballet kjo teknologji. Për t’ju
përgjigjur këtyre pyetjeve autorët: Lijun Mei, W. K. Chan dhe T. H. Tse propozuan

që

teknologjia Cloud Computing të krahasohet me dy paradigmat tjera Service Computing dhe
Pervasive Computing.
Por, çfarë janë Service Computing dhe Pervasive Computing?
Service Computing mundëson krijimin, operimin dhe menaxhimin e proceseve të bizneseve ku,
shërbimet promovohen përmes protokolleve të standardizuara që vendosen në regjistra publik.
Në anën tjetër, edhe Pervasive Computing është një tjetër paradigmë e rëndësishme e cila është
zhvilluar shumë shpejtë. Shpesh kjo paradigmë referohet si Pervasive Software që nënkupton
që një përdorues i Pervasive Software nuk ka nevojë që të shqetësohet rreth asaj se si të
përshtatin softuerin me mjedisin, pasi që një mjedis që është mirë i zhvilluar i’u jep mundësi
këtyre përdorueseve që të përdorin Pervasive Software në çdo vend. P.sh., le të supozojmë që
kemi një përdorues që fillimisht ka përdorur laptopë dhe tani kalon në përdorimin e kompjuterit.
Që të dy këto paisje: laptopi dhe kompjuteri shërbehen nga UI (ndëfaqja e përdoruesit) dhe
mirëmbahen nga Pervasive Software. Kjo lë të kuptohet që informacionet që paraqiten prej
paisjeve të ndryshme duhet të jenë gjithnjë të përshtatura.
Duke u bazuar në përdorimin e këtyre dy paradigmave ku Service Computing është më i
dobishëm në ofrimin e shërbimeve me kualitet të lartë, kurse Pervasive Computing që u
mundëson shfrytëzuesëve të përdorin softuerët në çdo vend, ka bërë që Cloud Computing të
ketë nevojë për të dy këto: funksionalitetin e ofrimin e shërbimeve kualitative si dhe për
ndjeshmërinë e kontekstit.
Krahasimi ndëmjet Cloud Computing, Service Computing dhe Pervasive Computing është bërë
duke u bazuar në arkitekturën klasike të kompjuterit që përbëhet nga paisjet I/O (hyrëse/dalëse),
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memoria dhe CPU. Në bazë të kësaj është konkluduar që Cloud Computing dhe Service
Computing janë të ngjashme sa i përket paisjeve I/O, p.sh., përdoruesi dërgon kërkesën dhe
Cloud përgjigjet. Kurse sa i përket memories Cloud Computing është i ngjashëm me Pervasive
Computing p.sh., të dhënat ruhen bashkërisht në memorie se sa me Service Computing ku të
dhënat ruhen në hoste të veçanta. Kalkulimi është i njëjtë tek tri paradigmat.
Siç po shihet këto paradigma kanë ngjashmëri të mëdha ndermjet veti, por ka edhe disa dallime
sidomos tek këto tri veçori: paisjet I/O, memoria dhe Cpu. Kështu, është vërejtur që në Cloud
Computing interfejsi, tipi i të dhënave dhe sinkronizimi ende nuk janë të definuar qartë,
përderisa tek Service Computing p.sh., tipi i të dhënave është XML ndërsa tek Pervasive
Computing tipi i të dhënave mundet me qenë i ndryshëm si p.sh., XML, WAP, Bluetooth etj.
Prandaj në fund është konkluduar që Cloud Computing ofron më shumë se sa Service
Computing dhe Pervasive Computing. Si p.sh., qasshmëria në Cloud është shumë e lehtë ku
përdoruesit munden drejtpërdrejte t’i marrin të dhënat e ruajtura në Cloud pasi që ruajtja në
Cloud nuk përfshinë vetëm inter-transmetimin por gjithashtu edhe intra-transmetimin.
Publikimi 2: Sfidat e hulumtimit për ndërmarrjet në Cloud Computing (ang. Research
Challenges for Enterprise Cloud Computing) nga Ali Khajeh-Hosseini, Ian Sommerville &
Ilango Sriram, 1st ACM Symposium on Cloud Computing, SOCC 19 January 2010.
Në këtë publikim është diskutuar për problemet që paraqiten në Cloud Computing. Si sfida
paraqiten privatësia, siguria e të dhënave, humbja e kontrollit mbi të dhënat, humbja e të
dhënave, çështjet ligjore etj.
Çështje e rëndësishme që është diskutuar ishte çështja e kostos që përshkruhet prej dy
perspektivave:
Prej perspektivës së konsumatorit janë propozuar tri modele përmes së cilave paraqiten çmimet
për shërbimet që ofron Cloud, respektivisht çmimet për nivele ( kur nivele të ndryshme kanë
specifikacione të ndryshme p.sh., CPU dhe RAM), çmimet për njësi ( kur shfrytëzuesi paguan
për resurset ekzakte që ai dëshiron) dhe çmimet për abonime (p.sh., për një muaj). Në anën
tjetër elasticiteti është një tjetër faktorë i rëndësishëm për implementimin e CC. Përmes
elasticitetit kompanitë e ndryshme mund të përfitojnë duke zgjeruar mundësitë e tyre. Një
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shembull i elasticitetit është Animoto.com e cila u zhvillua edhe më shumë e veçanarisht pasi që
shtriu aktivitetin e saj në Facebook.
Prej perspektives së ofruesit ndërmarrjet shfaqin më shumë interes për Cloud private për shkak
të kostos që është më e ulët se sa tek Cloud publike.
Por për të adresuar çështjet e këtyre kostove u propozuan disa mjete si TCO të cilat ndihmojnë
në mirëmbajtjen e sistemit Cloud duke i marrë në konsideratë koston për harduer e softuerë.
Poashtu, u propozuan edhe disa ide që kishin për qëllim ndërtimin e qendrave të të dhënave afër
përdoruesëve sepse kjo do të reduktojë shpenzimet, e në veçanti koston për gjerësi të brezit.
Publikimi 3: Cloud computing në sektorin publik: rreziqet dhe përfitimet (ang. Cloud
computing in the public sector: risks and reward),Philip Nolan & Oisin Tobin, Public Affairs
Ireland January/February 2011
Në këtë publikim autorët përshkruajnë teknologjinë e Cloud Computing duke treguar për
ndikimin që ka CC në teknologjinë e informacionit . Në thelb, platforma Cloud Computing
ofron infrastruktura pa pasur nevojë për të paguar për harduer apo softuer pavarësisht qasjes
tradicionale të IT-së ku blerësi fillimisht paguan një tarifë të caktuar për paisjet kompjuterike,
harduer e softuer ku më pastaj mund t’i shfrytëzojë ato. Në mënyrë të ngjashme veprojnë edhe
agjencitë qeveritare të cilat shpenzojnë shumë sidomos në blerjen e kompjuterëve të fuqishëm të
tillë si serverët, krejt kjo për të siguruar dhe mbrojtur të dhënat nga qasjet e paautorizuara. Por,
teknologjia Cloud bazohet në idenë që shërbimet që mbahen në këtë platformë të tilla si:
memoria, hardueri e softueri të mund të krahasohen me energjinë elektrike apo gazin që çka do
të thotë që një Cloud ka rëndësi të madhe në industrinë e telekomunikimit.
Ndërsa qëllimi kryesorë për të implementuar Cloud mbetet krijimi i një kontrate, respektivisht
marrëveshjeje ndërmjet ofruesit të shërbimeve Cloud dhe konsumatorëve, ku kjo kontratë do të
përfshijë çdo gjë të rëndësishme për konsumatorët dhe shërbimet e tyre, në atë mënyrë që në
rast që të dhënat humbin apo fshihen përderisa ndodhen në Cloud, përgjegjësia të bie tek
ofruesi i shërbimeve i cili duhet të garantojë për sigurinë e mbrojtjen e të dhënave.
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Prandaj, kontraktimi i suksesshëm dhe përmbajtja e përgjegjësive si nga ana e ofrueseve ashtu
edhe nga ana e shfrytëzueseve mbetet çelësi kryesorë për adoptimin dhe pranimin e Cloud
Computing.

1.4 Definimi i “Cloud Computing”
Teknologjia më e re e ofrimit të shërbimeve është Cloud Computing. Kjo teknologji bazohet në
ofrimin e shërbimeve duke shfrytëzuar rrjetin e internetit apo sipas rasteve rrjetin lokal
kompjuterik të ndërmarrjeve. CC1 është teknologji e cila ofron mbështetje për shumë kompani
meqenëse ka aftësi të shkallëzueshmërisë së të dhënave, duke ndikuar në rritjen e proceseve
biznesore.
Historiku i kësaj teknologjie lidhet me konceptin e infrastrukturës mainframe, e cila daton që
nga vitet e 1950-ta kur kjo mënyrë e shërbimeve kompjuterike iu mundësua shkollave dhe
ndërmarrjeve. Infrastruktura kolosale harduerike vendosej në dhoma të posaçme që njihen me
emrin “dhoma e serverit”, pasi që, në një dhomë kishte mundësi të vendosej vetëm një server.
Qasja në shërbimet kompjuterike bëhej përmes të ashtuquajturave “dumb terminals”, të cilat
ishin stacione të thjeshta punuese që mundësonin qasjen në distancë në shërbimet e serverit. Pra,
i gjithë përpunimi kompjuterik bëhej në server. Për shkak të kostos së lart të kësaj teknologjie,
qasja nga këto terminale u zhvillua ashtu që të jetë e ndarë për disa shfrytëzues, pra, që disa
shfrytëzues të qasen përnjëherësh dhe të shfrytëzojnë shërbimin e ofruar nga serveri mainframe.
Mirëpo, përdorimi i Cloud mund t’i reduktojë këto shpenzime dukshëm duke ofruar
infrastruktura virtuale.
Një ndër termet që më së shpeshti e hasim tek infrastruktura Cloud është termi virtual,
gjegjësisht virtualizim. Ky term përdoret sepse këto infrastruktura nuk ofrojnë qasje fizike për
tek pajisjet të cilat janë duke u shfrytëzuar, sepse këto pajisje dhe komplet infrastruktura janë të
ngritura mbi platforma programesh, të cilat menaxhojnë resurset harduerike si tërësi (siç janë
ato të prodhuesve VMvare, Microsoft Hyper-V apo Citrix), duke ofruar nga një njësi fizike disa
njësi virtuale të cilat ofrohen si shërbime, platforma apo edhe infrastruktura të virtualizuara.
1

CC- Cloud Computing
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Këto njësi virtuale merren në shfrytëzim nga individët apo ndërmarrjet në formë të shërbimeve
kundrejt një pagese, e cila zakonisht llogaritet në bazë të kohës për të cilën shfrytëzohen këto
njësi qofshin ato në formë të pajisjeve apo shërbimeve virtuale. Për këtë arsye, Cloud
Computing shpesh herë definohet edhe si shërbim që “paguan aq sa e shfrytëzon” (ang. Pay as
you go). Për këtë arsye CC konsiderohet teknologji premtuese për teknologjinë e informacionit
dhe telekomunikimit (ICT).
Definicioni për Cloud Computing Sipas “Institutit Kombëtar Amerikan të Standardeve dhe
Teknologjisë” (NIST)2 është:
“Cloud Computing është një teknologji që mundëson qasje të përshtatshme dhe sipas nevojës
në një grup të ndarë të resurseve të konfigurueshme kompjuterike p.sh. rrjetet kompjuterike,
serverë, storage, aplikacione dhe shërbime tjera, të cilat përdoruesit e kësaj teknologjie mund ti
zgjedhin në bazë të modeleve të ndryshme që ofrohen në kuadër të kësaj teknologjie”
Ndërsa një grup studentësh nga njëri prej Universiteteve të Kalifornisë aludojnë se Cloud
Computing referohet për të dy aplikacionet shpërndarëse, si shërbimet në Internet dhe në
harduer si dhe në sistemet softuerike që ofrojnë këto shërbime. Këto të dhëna që ruhen në këto
shërbime (harduer dhe softuer) janë ato që i quajnë Cloud.
Në anën tjetër një tjetër definicion për CC3 është:
“Një model kompjuterik ku resurset e shkallëzueshme dhe elastike të teknologjisë së
informacionit (IT)i ofrohen klientëve të shumtë duke përdorur teknologjinë e internetit” 8].
Sipas IBM4 teknologjia e Cloud Computing është:
“Cloud Computing shpesh referohet vetëm Cloud që ka për qëllim ofrimin e
shërbimeve tek konsumatorët të cilët paraprakisht kanë bërë një kërkesë për
shërbime, pra Cloud përfshinë çdo gjë, aplikacione e infrastruktura të cilat merren
përmes internetit”.
2

NIST- National Institute of Standards and Technology
CC- Cloud Computing
4
IBM- International Business Machines Cooperation
3
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Kurse, “CISCO” teknologjinë e Cloud Computing e përshkruan në këtë mënyrë:
“Cloud të konsiderohet si një shërbim ajo duhet t’i përfshijë 3 atributet: ‘on-demand’,
kërkesat që do të thotë marrja e shërbimeve sa herë që kërkohet, atributi i dytë është ‘at
scale’, që nënkupton disponueshmërinë e shërbimeve kur ato kërkohen dhe atributi i
tretë është ‘multitenant environment’, që do të thotë që shërbimet e njëjta mund t’iu
ofrohen një apo më tepër konsumatorëve” 13][14].

Figura 1: Cloud Computing (Ahmad & Siddiqui, 2015)

1.4.1 Shërbimi “Pay as you grow”
Ky model kryesisht preferohet të përdoret nga kompanitë të cilat nuk kanë mundësi që të
shpenzojnë shuma të mëdha parash për blerje të infrastrukturave.
Kështu, ofruesit e Cloud publike, të tilla si “Amazon”, e përdorin këtë model për t’iu mundësuar
kompanive që të shmangin investimet e shtrenjta në infrastruktura dhe u lejon atyre blerjen e
resurseve kompjuterike për të cilat ato kanë nevojë, që do të thotë se nuk ka nevojë për
shpenzime të kota shtesë.
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1.4.2

“In-House” – Përgjegjësitë dhe shpenzimet

Marrëdhënia në mes të Cloud Computing dhe infrastrukturës “In-House” të teknologjisë së
informacionit (IT)5 shpesh krahasohet me marrëdhënien në mes të një adoleshenti me sjellje jo
të mirë dhe një prindi të irrituar që shpesh rezulton me mos përputhje të mendimeve, pra duke
mos kuptuar njëri-tjetrin. [5].
Kjo lë të kuptohet që operimi i teknologjisë së informacionit brenda një kompanie ka
përgjegjësi, sidomos gjatë ofrimit të shërbimeve për konsumatorët të cilët kërkojnë efiqiencë të
lartë në ofrimin e shërbimeve dhe me kosto të ulët.
Duke parë shpenzimet që mund të ketë një kompani në lidhje me stafin, aftësitë e të
punësuarave dhe

shumë faktorë tjerë, ata kanë preferuar që infrastrukturën të cilën e

shfrytëzojnë për operim do të jetë më e vlefshme nëse kalon në Cloud. Sepse ofruesit Cloud
ofrojnë marrëveshje të nivelit të shërbimeve (SLA)6 të arsyeshmërisë së lartë ku përmes kësaj
marrëveshje ata tregojnë kujdes për përgjegjësitë që mund të përballet një udhëheqës i
kompanisë, marrëveshje kjo ku të dyja palët (konsumatorët dhe ofruesit Cloud) dalin
fitimprurës.[16]

1.4.3 Përhapja e “Cloud Computing”
Arsyet kryesore pse Cloud Computing filloi të përdoret tani dhe jo disa vite më parë janë këto:
•

Shkallëzueshmëria ekonomike: Zhvillimet e jashtëzakonshme të rrjeteve sociale,ueb

shërbimeve kanë rritur kërkesën për përdorimin e resurseve kompjuterike. Kompanitë e tilla si:
Microsoft, Google, IBM etj., tregojnë që shfrytëzimi i qendrave të mëdha të të dhënave do të
jetë më efektive për blerjen e resurseve si: memorie, gjerësi të brezit etj., sepse kjo lejon

5
6

IT- Information Technology
SLA- Service level agreement
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shpërndarjen e komponentëve në mënyrë më efiqiente, reduktimin e kohës së pritjes si dhe
përmirësimin e densitetit të serverëve virtual e atyre fizikë [18].
•

Ekspertiza: Është e rëndësishme që një punonjës i cili paraqet ekspertizë apo aftësi të

veçanta në një pikë të caktuar është e domosdoshme për të që të jetë i punësuar në një kompani
në mënyrë që të adoptojë teknologjinë e Cloud Computing. P.sh., asetet e veçanta kanë nevojë
për ekspertizë të veçantë.Në këtë mënyrë nëse një kompani shpreh interesim për të ndërtuar një
qendër të të dhënave kjo kërkon investime dhe njohuri teknike për të realizuar një kërkesë të
tillë. Në bazë të ekspertizave që kompanitë e ndryshme kanë bërë në fusha të caktuara kanë
zhvilluar qendra të të dhënave në Cloud publike dhe në ato private [15].
•

Virtualizimi: Në Cloud, virtualizimi ka për qëllim të maksimizojë përdorimin e

resurseve kompjuterike duke reduktuar koston e këtyre resurseve. Para virtualizimit nëse ne
kemi pasur nevojë për më tepër fuqi procesuese për të procesuar një aplikacion, ajo çfarë është
dashur të bëjmë ishte blerja e harduerëve shtesë që natyrisht ishte e kushtueshme. Mirëpo me
zhvillimin e virtualizimit u bë e mundur që me ndihmën e kësaj teknike të mund të ekzekutojmë
serverë dhe aplikacione në të njëjtin harduer pa pasur nevojë për shpenzime shtesë. Virtualizimi
është teknologji që siguron elasticitetin që kështu ka ndikuar në rritjen e shpejtësisë për
vendosjen dhe menaxhimin e ‘Cloud’.[18]
•

Softueri “Open Source”: Open Source është një metodë që aplikohet gjatë zhvillimit të

softuerit ku kjo metodë ofron cilësi më të mirë, fleksibilitet, kosto të ulët etj. Open Source është
zgjedhur për të përfaqësuar një pamje pragmatike të resurseve kompjuterike. P.sh., Hadoop
është një shtresë softuerike e cila karakterizohet nga: ndërfaqja e përdoruesit, autentifikimi,
shfrytëzimi i ueb shërbimeve dhe përcaktimi kohor që ndihmon kompanitë që paralelisht të
operojnë në Cloud. Në këtë mënyrë aftësia për të shmangur shpenzimet për blerje të licencave të
shtrenjta softuerike është njëri prej faktorëve që lejon kompanitë për të ofruar shërbime Cloud
që janë të përballueshme për konsumatorët.
1.5 Shërbimet “Cloud”
Cloud ka aftësinë për të ofruar të njëjtat teknologji veçse në Cloud këto teknologji ofrohen si
shërbime [18].
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Në figurën e mëposhtme kemi paraqitur infrastrukturën e shërbimit “Amazon Web Services”
(AWS).

Figura 2: Infrastruktura e AWSs (Amazon web services)
Nga figura vërejmë që “Amazon Web Services” është një platformë e cila ofron shërbime të
shumta në infrastrukturën Cloud si:
•

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2): është një ueb shërbim i rëndësishëm në

kuadër të AWS i cili ofron mundësinë e krijimit dhe menaxhimit të instancave në makinat
virtuale (VM)7. Ka mënyra të ndryshme për të paguar për instancat e makinave virtuale EC2, ku
bizneset zgjedhin atë që iu përshtatet më së miri kërkesave të tyre. Një përparësi e këtij shërbimi
është qasja prej çdo lokacioni, varësisht se ku ndodhet përdoruesi [18].
•

Amazon Relational Database Service (RDS): është një shërbim që ofron baza të të

dhënave (MySQL dhe Oracle) në Cloud [18].
•

Amazon S3: është një shërbim i cili lejon qasje publike tek fajllat nëpërmjet linqeve

(https) [18].

7

VM- Virtual Machine
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•

Amazon SimpleDB: Ky shërbim mundëson qasje të shpejtë në bazat e të dhënave që

janë të pa strukturuara [18]
•

Amazon Simple Queuing Service (SQS): Është një shërbim i cili ofron një mekanizëm

i cili është përgjegjës për caktimin e rradhëve çka do të thotë që punët ekzekutohen sipas
prioriteteve [18].

1.6 Modelet në “Cloud Computing”
Cloud Computing është i përbërë nga tri modele të ofrimit të shërbimeve: Software as a Service,
Platform as a Service dhe Infrastrukture as a Service si dhe katër modele të shpërndarjes së
shërbimeve: public cloud, private cloud, hybrid cloud dhe community cloud.

Figura 3: Modelet e Cloud Computing (Mell & Grance 2009).

1.6.1 Modelet për ofrimin e shërbimeve në “Cloud Computing”
Cloud dhe një konsumatorë (përdorues ose aplikacion) mund të bashkëveprojnë në mënyra të
ndryshme përmes aftësive që ka Cloud e që njihen si shërbime.
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Shërbimet që ofron kjo teknologji mund të grupohen në tri kategori që këto shërbime shpesh
referohen si “SPI” – “Software”, “Platform” dhe “Infrastructure”.
Pra, modelet për ofrimin e shërbimeve janë:
•

Software as a service (SaaS)

•

Platform as a service (PaaS) dhe,

•

Infrastructure as a service (SaaS)

Software as a service (SaaS)
Shërbimi më i rëndësishëm i Cloud Computing është padyshim pjesa softuerike e cila njihet me
emrin Software-as-a-Service. Ky shërbim njihet me këtë emër pasi që është pjesa e cila ka të
bëjë drejtpërdrejtë me shfrytëzuesit e shërbimit dhe kërkesat e tyre.
Software as a Service nënkupton softuerin, i cili është i bazuar në një kod që shërben për shumë
përdorues. Ky kod ka për qellim ruajtjen e autorësisë së softuerit si dhe ndryshimeve që mund të
bëhen, por zakonisht jepen mundësitë që përdoruesit t’a përshtatin atë sipas nevojave të tyre.
Këta softuerë zhvillohen dhe shpërndahen në Cloud nga ofruesit e këtij shërbimi dhe mund të
qasen nga largësia përmes internetit pra rrjeteve kompjuterike.[8].
Pagesa për këtë shërbim bazohet në mënyrën e pagesës mujore apo sipas përdorimit. Zakonisht,
ndërmarrjet paguajnë licencat e softuerëve që përdorin e që kanë një kosto të lartë, ndërkohë që
me softuerët si shërbim nga Cloud Computing, mund të kursehen para, pasi që nuk është e
nevojshme për t’i blerë softuerët sepse ata merren në shfrytëzim kundrejt një pagese, e cila është
dukshëm më e ulët se sa blerja e licencës. Po ashtu, me shfrytëzimin e këtij shërbimi,
ndërmarrjet ulin shpenzimet për mirëmbajtje të infrastrukturave të teknologjisë informative si
dhe kostos për përmirësimet softuerike, e kjo do të thotë se kursehet edhe në personel.
Ofruesit më të njohur të këtyre shërbimeve janë Google dhe Microsoft. Ndërsa, shembuj të
softuerëve që ofrohen si shërbim janë: SalesForce, Google Apps, Microsoft Office 365 dhe
NetSuite [8].
14

Figura 4: Infrastruktura e SaaS (Sushil, Leena, & Sandeep, 2010)
Platform as a service (PaaS)
Ashtu sikurse softueri që ofrohet si shërbim, njëjtë mund të ofrohet edhe platforma si shërbim
(ang. Platform as a Service) por që në këtë rast blerësi apo shfrytëzuesi nuk merr në shfrytëzim
pajisje virtuale por merr në shfrytëzim një platformë të caktuar softuerike. Platforma si shërbim
mundëson shfrytëzimin e softuerëve të ndryshëm duke ulur koston e inxhinieringut softuerik,
pra eliminon nevojën e zhvillimit dhe marketingut si dhe ulë riskun për ndërtimin e një softueri
(Ahmad & Siddiqui, 2015). Platforma si shërbim është një model i Cloud Computing e cila
provon ta bëjë zhvillimin dhe shpërndarjen e aplikacioneve më pak komplekse kundrejt një
çmimi më të ulët. Pra, platforma si shërbim kryesisht është e dizajnuar për zhvilluesit që
zhvillojnë aplikacione dhe i shpërndajnë ato në po ato ambiente të Cloud Computing. Shembuj
të kësaj platforme janë Google dhe Facebook. Përdoruesit mund të përdorin Google API që të
zhvillojnë aplikacionet e tyre, ndërkohë që Facebook u mundëson përdoruesve që të
ekzekutojnë vet aplikacionet e tyre [12].
Pra, ky shërbim ofron vegla për zhvillimin dhe shpërndarjen e softuerëve të ndryshëm online pa
nevojën e ngarkimeve apo shkarkimeve të tyre si dhe pa nevojën e konfigurimit të pjesëve
serverike. Po ashtu, kjo platformë mund të ko-ekzistoj me mjediset hostuese siç janë SaaS
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Market nga Amazon EC2 apo mund edhe të shpërndahet përmes Microsoft Azure për të
ndërtuar dhe shpërndarë aplikacione masive.

Figura 5: Infrastruktura e PaaS (Sushil, Leena, & Sandeep, 2010)
Shembuj të kompanive që ofrojnë platformën si shërbim janë: Google App Engine, Amazon
AWS, Microsoft Azure, SalesForce [8].

Infrastructure as a service (IaaS)
Ofruesi i shërbimit në ketë rast ofron një platformë bazike virtuale me një numër të kufizuar të
shërbimeve standarde siç janë ruajtja, kategorizimi, siguria dhe menaxhimi i pajisjeve virtuale.
Ndërmarrjet të cilat shfrytëzojnë ketë lloj oferte mund të ndërtojnë infrastruktura të cilat ofrojnë
shërbime të kualitetit të lartë si dhe infrastruktura të shtrenjta të teknologjisë informative
kundrejt një çmimi të ulët falë shërbimit të kompjuterikes në Cloud, gjegjësisht infrastrukturës
si shërbim [12].
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Avantazhi i kësaj infrastrukture është se kjo ka të gjitha tiparet e një infrastrukture fizike, e cila i
nevojitet një ndërmarrje të vogël apo të madhe duke ulur shpenzimet operative të teknologjisë
informative.
IaaS është modeli bazik i Cloud Computing pa të cilin as modelet e tjera nuk mund të ishin
funksionale. Shembuj të kompanive që ofrojnë modelin IaaS janë: Google Compute Engine,
Oracle Infrastructure as a Service, Amazon EC2, Azure Services Platform, DynDNS, HP Cloud,
e të tjera [8].

Figura 6: Infrastruktura e IaaS (Sushil, Leena, & Sandeep, 2010)

Nga figura e mësipërme vërejmë ngarkimin (ang. Upload) e makinës virtuale dhe ekzekutimin
e saj në memorjen e ofruesit IaaS. Nga këtu makina virtuale automatizohet dhe është gati për të
startuar në CPU.

1.6.2 Modelet për shpërndarjen e shërbimeve në “Cloud Computing”
Përveç modeleve të ofrimit të shërbimeve në Cloud Computing kemi edhe modelet e
shpërndarjes së shërbimeve. Ekzistojnë disa modele të shpërndarjes së shërbimeve por më të
njohurat janë:
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•

Public Cloud

•

Private Cloud

•

Hybrid Cloud dhe,

•

Community Cloud

Public Cloud
Shërbimet publike konsumatorëve u ofrohet shërbim duke përdorur ueb aplikacionin dhe
paguajnë për resurset kompjuterike që ata përdorin. Ky model ofrohet për përdorim të gjerë në
publik, ku resurset e ndryshme si ueb aplikacionet dhe ueb shërbimet ofrohen përmes internetit
dhe çdo përdorues mund të shfrytëzoj shërbimet të cilat ofrohen në Cloud.
Private Cloud
Shërbimet e ndryshme në këtë model janë për përdorim të brendshëm të një organizate të vetme.
Qasja në të dhëna, shërbime dhe web aplikacione mund të bëhet vetëm nga përdoruesit të cilët
vijnë nga organizata përkatëse. Menaxhimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës në këtë model
është përgjegjësi e plotë e organizatës.
Hybrid Cloud
Ky model përbëhet nga kombinimi i dy e më shumë modeleve të shpërndarjes së Cloud
Computing (private cloud, public cloud ose community cloud). Me përdorimin e Hybrid Cloud
bizneset nuk kanë nevojë të brengosen për përditësimin e harduerit dhe koston e tij.
Community Cloud
Ky model është një kombinim i një ose më shumë cloud modeleve publike, private ose hibride.
Kjo e organizuar nga organizata të ndryshme për një qëllim të përbashkët siç është çështja e
sigurisë ose objektiva të ndryshme në të cilat arrihet pajtueshmëri brenda organizatave të
ndryshme. Menaxhimi i këtij modeli duhet të bëhet nga një palë e tretë ose brenda grupit të
këtyre organizatave. Kostoja e këtij modeli është më e vogël se Public Cloud por më e madhe se
Private Cloud.
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1.7

Karakteristikat e “Cloud Computing”

Veçoritë që e bëjnë Cloud Computing si njërën prej teknologjive më të përdorura dhe më
efikase janë:
•

Konfigurim i lehtë

•

Qasje më e mirë

Konfigurimi i lehtë
Aftësia për çdo përdorues që në mënyrë të lehtë të kustomizojë aplikacionin për të iu përshtatur
proceseve të tyre të bizneseve pa e afektuar infrastrukturën e brendshme.
Qasje më e mirë
Ofron qasje të përmirësuar në të dhëna prej çfarëdo pajisje në rrjet duke e bërë më të lehtë
menaxhimin e privilegjeve, monitorimin e përdorimit të të dhënave, dhe sigurimi që të gjithë e
shohin të njëjtin informacion në të njëjtën kohë.
Ndërsa, karakteristikat esenciale të Cloud Computing sipas Institutit Kombëtar Amerikan të
Standardeve dhe Teknologjisë (NIST) janë këto:
•

Kërkesa për vet-shërbim: Përdoruesi mund të fillojë aplikimin e aftësive kompjuterike

pa ndonjë integrim ndërmjet tij (përdoruesit) dhe ofruesit të shërbimeve.
•

Zgjerimi i rrjetit të qasjes: Përmes mekanizmave standarde lejohet shfrytëzimi i

aftësive të ndryshme kompjuterike brenda rrjetit. Kjo mbështetet nga platformat e
shfrytëzueseve si: telefona, laptopë, tabletë etj.
•

Grumbullimi i resurseve: Kur përdoruesit e ndryshëm mund të kenë qasje në resurset e

njëjta në një proces dinamik varësisht nga kërkesat që ata paraqesin. Ku, vendndodhja e ofruesit
të shërbimit nuk është e njohur për përdoruesit por ata mund të hamendësojnë për shtetin se ku
mund të jetë.
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•

Elasticiteti: Elasticiteti është shkalla në të cilën një sistem është në gjendje t’i

menaxhojë ndryshimet e ngarkesave gjatë operimit të punës, në kuptimin që resurset
kompjuterike që janë në dispozicion të përputhen me kërkesat që paraqiten (Herbst et al., 2013).
•

Matja e shërbimeve: Cloud Computing ofrojnë shërbime për të cilat ata aplikojnë

kontrollues, menaxhues dhe mirëmbajtje për të dyja palët përdoruesit dhe ofruesit e shërbimeve
[1].

1.8 Avantazhet e “Cloud Computing”
Reduktimi i shpenzimeve mbetet njëri prej avantazheve kryesore të Cloud Computing. Përveq
kësaj CC ofron shërbime në kohë reale, me produktivitet dhe efikasitet. Shërbime në çdo kohë,
në çdo vend dhe përmes pajisjeve të ndryshme elektronike si: telefona celularë, laptopë, tabletë
etj., që do të thotë se përdorimi i saj nuk është i limituar vetëm në kompjuterë [17].
Po ashtu në CC nuk ka një çmim fiks sepse përdoruesit paguajnë vetëm për shërbimin që ata
kanë nevojë.
Një avantazh tjetër i CC është aftësia për përditësime (ang. Update). Kjo lejon përditësim
automatik të sistemit, duke i ofruar përdorueseve produkte e shërbime kualitative në hap me
kohën. Veçori tjetër mjaft e rëndësishme për Cloud është edhe aftësia për t’iu përshtatur
ndryshimeve të reja në sistem duke ofruar kështu performancë më të lartë. Nga perspektiva
teknike Cloud Computing mundëson shkallëzueshmëri e të dhënave, elasticitet, qasje të shpejtë
në resurset kompjuterike pastaj aftësia për të trajtuar kërkesat me fleksibilitet, menaxhim efikas
i shërbimeve dhe bashkëpunimi në mes përdoruesëve. Nga perspektiva organizative platforma
Cloud mundëson ofrim të shërbimeve e produkteve me efiqiencë të lartë, aftësia për menaxhim
adekuat të proceseve të bizneseve e të tjera. Nga perspektiva financiare Cloud ofron reduktim të
shpenzimeve sepse nuk ka nevojë për kosto të larta për të mirëmbajtur infrastrukturën, pastaj
aftësia për transformimin e çmimeve fikse në çmime që ndryshojnë me kalimin e kohës. Kjo
lehtëson menaxhimin e fluksit monetar [8]. Po ashtu edhe mjedisi paraqet një rëndësi për
implementimin e Cloud. Bashkëpunimi në një mjedis Cloud u jep mundësi bizneseve që të
komunikojnë me të tjerët më lehtë për dallim nga metodat tradicionale të teknologjisë së
informacionit (IT).
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Figura 7: Avantazhet e Cloud Computing (SolutionDots)
1.9 Disavantazhet e Cloud Computing
Pavarësisht numrit të madh të avantazheve të Cloud Computing këtu paraqiten edhe disa
probleme në lidhje me implementimin e kësaj platforme.
Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur disa nga disavantazhet e Cloud Computing:

Të dhënat në Cloud zakonisht ndodhen në
Ndarja e të dhënave

një mjedis të përbashkët së bashku me
klientët tjerë. Enkriptimi është efektiv
mirëpo nuk shërben gjithnjë si një zgjidhje

Fshirja aksidentale është një problem i cili
Humbja e të dhënave

paraqitet shumë shpesh. Kjo do të thotë që
humbja e të dhënave mund të ndodh shumë
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lehtë mirëpo, pasojat e saj janë shumë të
mëdha

Kanë një rëndësi shumë të madhe, pasi që
shumë vende aplikojnë rregullat të ashpra
Çështjet ligjore

ligjore nëpërmjet ofrimit të çertifikatave ku
mund të ndodh që ofruesi i shërbimeve
Cloud të mos mbajë përgjegjësinë për
ndonjë rast specifik

Është një problem shumë i madh
Privatësia

veçanarisht kur ka të përfshira të dhëna të
ndjeshme që mund të keqpërdoren nga
ndonjë palë e tretë e paautorizuar

Licensa e softuerit

Kjo ka të bëjë me shkeljen e kushteve të
licensave softuerike.

Njejtë sikurse privatësia, siguria mbetet një
Siguria

problem serioz për implementimin e Cloud
Computing

“Data Lock-In”

Shkakton pengesa për transportueshmërinë
dhe ndërveprimin e të dhënave në Cloud

Tabela 1: Disavantazhet e Cloud Computing
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Adoptimi i Cloud Computing
Adoptimi nënkupton implementimin e pajisjeve të reja, teknologjinë e fundit si dhe aplikacionet
më moderne. Në këtë kapitull do të përshkruhen faktorët që ndikojnë në implementimin e Cloud
Computing përmes modeleve e framework-ve të ndryshëm.

2.1 Faktorët që ndikojnë në adoptimin e Cloud Computing
Detyra kryesore për adoptimin e teknologjisë së Cloud Computing u takon vendimmarrësve që
të tregojnë se pse ky inovacion duhet të pranohet nga të tjerët, pasi që dihet se vendimmarrja
shpesh karakterizohet me pasiguri.
Faktorët që përshpejtojnë procesin e vendimmarrjes në lidhje me adoptimin e CC në sektorin
publik janë: avantazhet relative të teknologjisë në krahasim me idetë ekzistuese, përputhshmëria
dhe respekti që përdoruesit kërkojnë, kompleksiteti për t’a kuptuar dhe zbatuar këtë teknologji
si dhe triabiliteti dhe obserabiliteti i rezultateve që rrjedhin nga adoptimi i kësaj teknologjie.
Këta faktorë janë grupuar në tri kategori: faktorët teknik, të mjedisit dhe ata organizativ. Në këtë
mënyrë adoptimin e CC në sektorin publik mund t’a kuptojmë prej tri perspektivave kryesore që
ndikojnë në këtë adoptim. [9].
Nga perspektiva teknike janë pikërisht avantazhet relative si reduktimi i shpenzimeve që
konsiderohet si beneficioni më i lartë i adoptimit kësaj paradigme në sektorin publik në
krahasim me paraardhësit Cloud p.sh., nëse kemi për të mbajtur 10 qendra të të dhënave në vend
të 100 atëherë mund të vërehet një beneficion i madh ekonomik si dhe organizativ. Në anën
tjetër kemi edhe kompatibilitetin si një avantazh tjetër në adoptimin e CC, që ka të bëjë me
plotësimin e kërkesave të shfrytëzueseve duke ju mundësuar menaxhim efikas të fajllave dhe
backup (kthimin e të dhënave) të tyre. Çka nënkupton që adoptimi i CC në sektorin publik si
p.sh., në komuna mundëson ruajtjen e të dhënave si dhe manipulimin me to në një Cloud të
vetëm sepse Cloud ofron shërbimin e backup në rast të fshirjes apo dëmtimit të të dhënave[9].
Nga perspektiva organizative si faktorë kryesorë që ndikon në adoptimin e CC është
ndërveprimi/bashkëpunimi ndërmjet organizatave të ndryshme, pavarësisht kushteve sociale23

ekonomike që nënkupton që Cloud ofron një mjedis të përshtatshëm pune ndërmjet të
punësuarve të ndryshëm pavarësisht nga vendndodhja e tyre fizike duke kontribuar kështu në
rritjen e efikasitetit të menaxhimit dhe organizimit të infrastrukturave dhe proceseve të
vendimmarrjeve. Kurse, sfida më e madhe e adoptimit të Cloud paraqitet pikërisht prej
perspektivës së mjedisit që problemet kryesore për mos adoptimin e Cloud mbeten problemet
ligjore pasi që ka vende që aplikojnë ligje të ashpra për sigurinë e mbrojtjen e të dhënave
organizativ [9].

Përdoruesit kanë qasje tek një sasi e madhe
Shkallëzueshmëria

e

resurseve

ndërsa

shkallëzueshmeria

bazohet në kërkesën e shfrytëzuesit.

Mjedisi në mënyrë transparente menaxhon
Elasticiteti

shfrytëzimin

e

resurseve

nga

ana

e

shfrytëzuesëve.

Përdoruesit kanë mundësi të kenë qasje në
Mobiliteti

shërbime pavarësisht nga vendi se ku ata
ndodhen.

Metoda “pay as you go” lejon organizatat që
Kostoja

të paguajnë vetëm për shërbimet që kanë
nevojë duke mos bërë shpenzime shtesë.

Bashkëpunimi

Shfrytëzuesit e shohin “Cloud” si një
mundësi të mirë për të shpërndarë të dhënat
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me të tjerët.

Përdoruesit mund të shfrytëzojnë Cloud për
Reduktimi i shpenzimeve

të testuar idetë që ata kanë para se të bëjnë
investime të mëdha në teknologji.

Tabela 2: Faktorët që duhet konsideruar gjatë adoptimit të Cloud Computing

2.2 “Cloud” në sektorin publik
Teknologjia CC është parë si një mundësi shumë e mirë për t’u implementuar nga sektori
publik, veçanërisht nga qeveritë e vendeve të ndryshme si ajo e Britanisë, e cila është e
angazhuar për të inkurajuar organizatat e ndryshme publike që të përfitojnë nga avantazhet që
ofron kjo platformë. Qëllimi kryesorë ishte reduktimi i shpenzimeve, përmirësimi i cilësisë së
shërbimeve, performancë e lartë, bashkëpunim efikas ndërmjet organizatave të ndryshme dhe
ofrimi i shërbimeve digjitale përmes qasjes “default” në shërbimet publike Cloud.
Në këtë mënyrë ne mund të paraqesim një kërkesë për të vendosur të dhënat në Cloud duke
kërkuar për hapësirë shtesë për një ditë, një javë apo një muaj dhe të kemi qasje në këto të
dhëna përmes pajisjeve të ndryshme elektronike si: telefona të mençur, tabletë, laptopë etj.
Është e rëndësishme për të gjithë shfrytëzuesit që të zgjedhin shërbime adekuate Cloud sepse
kjo mundëson menaxhim efikas dhe fitimprurës. Microsoft-it për qeverinë britanike e
përshkruan qartë rëndësinë e të kërkuarit për teknologji e mundësi të reja. Si shembull konkret
ai merr hidraulikun për të cilin thotë që një hidraulik mbetet i tillë në qoftë se ai nuk kërkon për
mundësi të reja, e njëjta mund të thuhet edhe për shfrytëzuesit e infrastrukturave të mëparshme
të IT-së të cilët kanë shpenzuar jashtëzakonisht shumë për blerje të pajisjeve kompjuterike.
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Prandaj, kalimi në teknologjinë Cloud është një mundësi shumë e mirë për menaxherët që janë
mendje hapur dhe të gatshëm për të shfrytëzuar teknologji të reja që dalin në treg.
Mirëpo procesi për implementim të teknologjisë Cloud ka qenë i ngadalshëm, kjo për arsye se
shumë kompani e agjenci qeveritare kanë hezituar të adoptojnë Cloud për shkak të pasigurisë që
kanë pasur në mbrojtjen e të dhënave.
Pavarësisht që në platformën Cloud ka një numër të madh të ligjeve që sigurojnë për mbrojtjen
e të dhënave e sidomos atyre që janë më të ndjeshme, përsëri paraqiten disa rreziqe që kryesisht
kanë të bëjnë me sigurinë e të dhënave, eksportimin e tyre, qasjen e vazhdueshme në këto të
dhëna si dhe mbajtja sekret e kontratës ndërmjet një ofruesi Cloud dhe përdoruesit. Problemi
kryesor paraqitet pikërisht në mbajtjen e informacioneve të rëndësishme në sektorin publik, të
tilla si informatat p.sh., për vendndodhjen e një individi të caktuar ku mund të ndodh që këto
informata të keqpërdoren nga persona të paautorizuar. Kjo bëri që si zgjidhje të propozohej
krijimi i një kontrate të drejtë dhe mirë të balancuar në mes të ofruesit të shërbimeve Cloud dhe
përdorueseve në mënyrë të tillë që në rast të dëmtimit apo humbjes së të dhënave përderisa ato
ndodhen në Cloud përgjegjësia të bie tek ofruesi i Cloud i cili ka për detyrë që të merr të gjitha
masat e nevojshme gjithmonë në përputhje me ligjin për të ofruar mbrojtjen dhe sigurimin e të
dhënave. Problem tjetër mbetet edhe eksportimi i të dhënave jashtë Zonës Evropiane
Ekonomike (EEA), kështu p.sh., për ofruesit e Cloud në Britaninë e Madhe dhe në Amerikë
eksportimi i të dhënave mund të bëhet vetëm në përputhje me rregulloret adekuate ligjore. Nëse
eksportojmë të dhëna në Amerikë vështirësitë që paraqiten mund të eliminohen nëse importuesi
i të dhënave në këtë rast është anëtarë i skemës “Safe Harbor”, skemë kjo e rëndësishme për
tregti ndërmjet departamentit amerikan dhe atij evropian. Kjo ka bërë që vendet e ndryshme të
përdorin teknologjinë Cloud për ruajtjen e të dhënave jo të ndjeshme, ndërsa në rastin kur kemi
të ruajtura p.sh., të dhëna qeveritare atëherë të kemi kontroll më të fortë dhe të aplikohet një
strategji e dyfishtë për t’i mbrojtur këto të dhëna. Në anën tjetër mund të ndodh që përdoruesit
të kërkojnë që të kenë qasje në të dhëna, duke i ndryshuar ato apo edhe duke i fshirë. Kështu,
duke i’u përmbajtur marrëveshjeve të drejta ligjore e teknike, qasja në të dhënat Cloud mund të
jetë më efikase se sa qasja në të dhënat Cloud që nuk kanë asnjë bazë ligjore [16].
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Pra, janë pikërisht principet e legjislacionit kombëtar që ofrojnë zgjidhje duke

siguruar

udhëzime të mjaftueshme për autoritetet e sektorit publik që do t’ju mundësojnë artikulim të
saktë rreth adoptimit të Cloud, klasifikimin e të dhënave e shërbimeve që mundëson qasshmëri
më të lehtë në ato si dhe plotësim të kërkesave për siguri e privatësi të të dhënave.
Mund të ndodh që autoritetet e sektorit publik të kenë kërkesa të veçanta të sigurisë ku këto
kërkesa kryesisht përfshijnë faktorët e mjedisit dhe ata gjeopolitik. Mirëpo është e rëndësishme
që nevojat për kërkesa të tilla të mos shpeshtohen sepse automatikisht mund të ndikojë në rritjen
e kostos për shërbimet Cloud nga ana e qeverisë apo edhe heqja dorë përfundimisht nga
implementimi i CC.
Prandaj në qoftëse krijohet një kontratë e drejtë ku të dy palët (konsumatorët dhe ofruesit) e
respektojnë mund të ndikojë në trajtimin dhe zvogëlimin e barrierave në Cloud
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3

Analiza e hulumtimit

Në këtë kapitull është bërë një analizë e cila paraqet në detaje përparësitë dhe rreziqet që vijnë
me adoptimin e Cloud Computing. Kjo analizë do të realizohet përmes analizimit të
publikimeve shkencore që do të ndihmojnë për inkurajimin e organizatave për adoptim të CC.

3.1 Modeli “TOE”
Kjo framework është zhvilluar në vitin 1990 nga Tornatzky dhe Fleischer. Studiuesit e
ndryshëm të sistemeve informative kanë shfrytëzuar këtë model për të analizuar transformimet
elektronike (ang. E-transformation) në industrinë e teknologjisë informative. Procesin për
adoptimin e teknologjisë së Cloud Computing do t’a paraqesim prej kontekstit teknologjik,
organizativ dhe të mjedisit [5].

Figura 8: Modeli i transformimit digjital (Scott, 2007)
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3.1.1 Konteksti teknologjik
Ky kontekst përshkruan rëndësinë që ka teknologjia për një ndërmarrje si në aspektin e jashtëm
ashtu edhe në atë të brendshëm të saj.
Kjo kategori pra ka të bëjë me çështjet teknologjike të një ndërmarrjeje siç janë: infrastruktura,
hardueri, softueri dhe çështjet tjera teknike.
Ky kontekst ndahet në disa kategori si:
•

Kompetenca e infrastrukturës IT: Gatishmëria e organizatave për të implementuar CC

varet nga aftësitë teknike, pasi që stafi adekuat i IT-së mundëson menaxhim efikas të proceseve
të bizneseve. Ndër të tjera kjo lejon edhe një partneritet ndërmjet departamentit IT dhe
menaxhmentit të biznesit, pasi që bizneset në përgjithësi kanë nevojë për një strukturë të mirëpërcaktuar në përputhje me standardet e kërkuara.
•

“e-Business know how”: Kjo nënkupton që një biznes ka njohuritë e mjaftueshme ,

duke ditur se si të menaxhojë çështjet që kanë lidhje me bizneset. Studimet në lidhje me
transformimet digjitale shfrytëzojnë modelin TOE për zgjedhjen e infrastrukturave të reja IT
dhe për rritjen e bizneseve.
3.1.2 Konteksti organizativ
Konteksti organizativ i referohet masave përshkruese të një organizate siç janë: fushëveprimi,
madhësia, struktura, rregullat, politikat.
Gjithashtu, konteksti organizativ ndahet në disa kategori:
•

Kultura organizative: Është thelbi i një organizate e cila mundëson bashkëpunim e

ndërveprim ndërmjet të punësuarve, pra një qasje më të lehtë. Vlen të theksohet që kultura
organizative nuk ndryshon shumë shpesh ajo mbetet e njëjtë qysh në fillim kur një organizatë
fillon veprimtarinë e saj.
•

Proceset për ndryshimet organizative: Studimet e ndryshme tregojnë që ka shumë

organizata të cilat nuk i preferojnë risitë dhe ndryshimet e shpeshta teknologjike, prandaj edhe
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shpesh hezitojnë t’i pranojnë ato. Mirëpo p.sh., punonjësit mund të kenë nevojë për ndryshime
në mënyrë që të ketë lehtësira në realizimin e detyrave, prandaj udhëheqësit e organizatave
duhet t’i marrin parasysh kërkesat e tilla dhe të fillojnë me pranimin dhe implementimin e
teknologjive të reja.

3.1.3 Konteksti i mjedisit
Ky kontekst është arena/fusha në të cilën organizata realizon objektivat e biznesit e saj (Oliveira
& Martins, 2011). Ndërsa: presioni konkurrues, rregullatori i mjedisit, dhe gatishmëria e
klientëve janë faktorët mjedisorë që kanë ndikuar në transformimin digjital (ang. etransformation).
Në vazhdim do t’i përshkruajmë në detaje këta faktorë:
•

Presioni konkurrues: Ky është një faktorë i rëndësishëm i cili ndikon që organizatat të

kalojnë veprimtarinë e tyre në teknologji të reja siç është Cloud Computing, në mënyrë që të
mbesin konkurruese në treg. Kjo drejtpërdrejte ndikon në kënaqësinë e konsumatorëve pasi që
atyre iu ofrohen shërbime në kohë reale përmes shërbimeve elektronike.[19]
•

Rregullatori i mjediseve: Është faktorë i cili nga njëra anë promovon pranimin dhe

adoptimin e teknologjive për shërbime elektronike, kurse nga ana tjetër mund të ngadalësojë
këtë proces. Kjo ndodh për arsye të rregullave që vendosin industritë e ndryshme, pasi që
aplikojnë standarde të cilat mund të mos jenë në përputhje me resurset që janë në dispozicion
[19]
•

Gatishmëria e konsumatorëve: Ky faktorë ndikon në adoptimin e teknologjive që

ofrojnë shërbime online. Pasi që gatishmëria e konsumatorëve iu jep mundësi organizatave të
promovojnë shërbimet e tyre pasi që konsumatorët veçse kanë shfaqur interes për produktet e
tyre [19]
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3.2

Integrimi i kontekstit teknologjik, organizativ dhe kontekstit të mjedisit

Të tri kontekstet e diskutuara më lartë kanë lidhshmëri njëra me tjetrën. Gatishmëria
organizative varet prej gatishmërisë financiare dhe gatishmërisë teknologjike. Kultura
organizative dhe proceset e ndryshimeve përcaktojnë gatishmëritë organizative për të
implementuar teknologjitë e reja. Poashtu edhe kompetenca e infrastrukturave IT përcakton
gatishmërinë ku, gatishmëria e tillë do të ndikojë në mjedisin e industrive [19].
Kjo lë të kuptohet që modeli TOE ndikon në përshpejtimin e proceseve për adoptimin e
teknologjive të reja.
Në këtë mënyrë nga perspektiva teknike si faktorë kryesorë që ndikojnë në adoptimin e CC janë
identifikuar avantazhet relative që konceptohet si një zgjidhje ideale për të zëvendësuar idetë
ekzistuese, si dhe kompatibiliteti [9].
Nga perspektiva organizative si faktorë të rëndësishëm në adoptimin e CC janë madhësia e
firmës që konsiderohet faktor thelbësorë për implementim të CC. Pastaj mbështetja e ideve,
proceseve dhe menaxhmentit në përgjithësi.
Ndërsa nga perspektiva e mjedisit shfaqen edhe shqetësimet kryesore në lidhje me adoptimin e
CC për shkak të konkurencës së firmave që operojnë në të njëjtën ndërmarrje duke ndikuar në
rritjen e pasigurisë [9].
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4

Metodologjia

Metodologjia e këtij punimi është bazuar në të dhëna të mbledhura dhe të analizuara nga libra të
ndryshëm, si dhe publikime shkencore nga fusha e teknologjisë së informacionit (IT), publikime
të vetëm 5 viteve të fundit. Përmes rasteve studimore, anketave, hulumtimit të publikimeve dhe
framework-ve, modeleve, mjeteve dhe teorive të mbledhura dhe analizuara nga të dhënat
sekondare kemi arritur që detajisht t’i përgjigjemi pyetjeve hulumtuese të parashtruara në
kapitullin 1 në lidhje me adoptimin e Cloud Computing në sektorin publik.
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Rekomandimet

Nga të gjitha që u diskutuan në kapitujt paraprak mund të japim një pasqyrë të përgjithshme të
teknologjisë së Cloud Computing. Në vazhdim janë paraqitur disa rekomandime për kompanitë
dhe ndërmarrjet që planifikojnë të adoptojnë paradigmën Cloud:
1.

Fillimisht një kompani është shumë me rëndësi të bëjë ndarjen e të dhënave që

planifikon të vendosë në Cloud, duke marrë parasysh faktin që mund të ketë të dhëna të
ndjeshme siç janë ato personale dhe të dhëna strategjike për kompaninë. Kjo lejon kompaninë
të vendos se a është i drejtë vendimi për transferimin e tyre në Cloud, meqenëse ka vende ku
nuk aplikohet një ligj i veçantë për të siguruar mbrojtjen e të dhënave nga keqpërdorimet e
ndonjë pale të tretë.
2.

Duke marrë parasysh faktin që teknologjia Cloud ka për qëllim shfrytëzimin më efikas të

resurseve nga ana e konsumatorëve, për një kompani është me rëndësi të kuptojë në mënyrë të
drejtë kushtet e ofruara nga një ofrues Cloud (si: konfidencialiteti, siguria, rregulloret, etj).
3.

Një tjetër rekomandim mbetet zgjedhja e një ofruesi adekuat Cloud, që ka një licencë

për ofrimin e shërbimeve në mënyrë që të dyja palët si ofruesit që ofrojnë ashtu edhe
konsumatorët që pranojnë CC të ndahen të kënaqur.
4.

Gjithashtu për një kompani është me rëndësi edhe çështja e mirëmbajtjes dhe

përditësimit të të dhënave gjë që e ofron Cloud Computing.
Ndërsa nga të dhënat e mbledhura nga analizimi i publikimeve dhe rastet studimore të diskutuar
në kapitujt e mësipërm kemi arritur të identifikojmë dhe të kuptojmë faktorët që ndikojnë në
adoptimin e Cloud Computing. Rastet e studimit kanë ndihmuar t’a kuptojmë thelbin e
teknologjisë Cloud prej perspektivave të individëve të ndryshëm të cilët ishin të përfshirë në
intervista, ku secili prej tyre ka treguar për anën pozitive dhe negative të CC. Në anën tjetër
përdorimi i modeleve dhe framework-ve ka ndihmuar në trajtimin dhe tejkalimin e sfidave që
janë hasur tek teknologjia Cloud.
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Konkluzion

Mënyrë e aplikimit të teknologjisë Cloud ofron avantazhe të konsiderueshme në aspektet
teknologjike siç janë: fleksibiliteti i resurseve kompjuterike dhe pakufizueshmeria në fuqinë
procesuese. Këto avantazhe ndikojnë drejtpërdrejtë në benefitet ekonomike të individëve dhe
ndërmarrjeve pasi që shërbimet e ofruara paguhen sipas përdorimit të tyre.
Për dallim nga shërbimet ekzistuese lokale Cloud Computing mundëson që shërbimet
kompjuterike të alokohen sipas nevojës për përdorim në vend të blerjes së tyre kur dihet se
çmimi i fuqisë procesuese ka kosto të lartë.
Duke marrë parasysh faktin që këto biznese janë ballafaquar me shpenzime të mëdha për blerje
të infrastrukturave IT, teknologjinë e Cloud Computing e shikuan si një mundësi të mirë për t’i
reduktuar këto shpenzime. Nevojat e tregut për të ofruar zgjidhje ideale për shpenzime efikase
ka bërë që këto biznese të implementojnë teknologjinë e Cloud Computing, si një alternativë e
mirë për të rritur efiqiencën e produkteve të tyre.
Aftësia e Cloud Computing për të ofruar shërbime kualitative në çdo vend, në çdo kohë dhe
përmes çdo pajisjeje elektronike ka bërë që shumë kompani të fillojnë të ruajnë të dhënat e tyre
në Cloud.
Prandaj objektivi kryesorë në këtë punim ishte shqyrtimi se si Cloud Computing, krijon vlera
për administratën e sektorit publik. Kjo nënkupton përfitim të kostos nga bizneset, kursim të
kohës, rritja e bashkëpunimit, transparenca dhe ofrimi i informacioneve në kohë reale.
Në “Cloud Computing” programi aplikativ mirëmbahet e përditësohet nga vetë ofruesi i
shërbimit. Përdoruesi nuk merret me përditësimin e programit. Aksesimi i programit dhe të
dhënave në “Cloud Computing” mund të bëhen nga çdo pikë e globit, pavarësisht ku ndodhet
përdoruesi, madje edhe përmes telefonit celular apo tabletës mjafton të ketë lidhje interneti.

Pra organizimi i kësaj teme reflekton në një përpjekje për ta ndarë këtë subjekt në pjesë të
kuptueshme dhe gjithëpërfshirëse, duke filluar prej përshkrimeve teorike (TOI, DOI, TAM) të
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karakteristikave të Cloud Computing e deri te aplikimet e tyre përmes modeleve dhe
framework-ve të ndryshme që ndihmojnë në identifikimin e avantazheve dhe disavantazheve të
Cloud.
Përdorimi i framework ka ndihmuar në identifikimin e faktorëve që përshpejtojnë procesin e
adoptimit të Cloud Computing në sektorin publik.
Disa nga kompanitë që ofrojnë shërbime Cloud janë: Google, IBM, Microsoft, Amazon etj., ku
shumica e udhëheqësve të këtyre ndërmarrjeve janë duke u koncentruar në drejtimin e
virtualizimit dhe integrimit.
Si rezultat i implementimit të suksesshëm të

Cloud nga shumë kompani shumica e të

intervistuarve kanë treguar për mundësinë e implementimit të Cloud më gjerësisht gjatë 10
viteve të ardhshme.
Është e rëndësishme që në të ardhmen të propozohen dhe të implementohen modele dhe
framework që do të ofrojnë zgjidhje për problemet që paraqiten në Cloud në atë mënyrë që këto
modele të mos mbeten thjeshtë propozime por të realizohen studime empirike për të treguar
rëndësinë e tyre.
Cloud Computing ka një të ardhme të ndritur në fushën e teknologjisë së informacionit, pasi që
bota tani vetëm ka marrë një kaheje tjetër duke shkuar në drejtim të epokës së Cloud
Computing.
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